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1 Úvod 
Integraní seskupení Evropská unie patí mezi jedno z nejrozvinutjích integraních 
seskupení svta. Evropská unie v dnení dob ítá 27 lenských stát s rznou úrovní 
rozvinutosti. Je faktem, e mén vysplé zem brzdí celkový rozvoj unie, a z tohoto 
dvodu vznikla politika hospodáské a sociální soudrnosti. eská republika má ji  
od svého vstupu do EU tj. od roku 2004 monost se podílet na politice hospodáské  
a sociální soudrnosti a tím získala také monost erpat finanní prostedky z fond EU. 
Cílem této bakaláské práce je podat ucelený pehled o Operaním programu Vzdlávání 
pro konkurenceschopnost a pedevím popsat a zhodnotit projekt SPOLU realizovaný 
v rámci tohoto operaního programu v programovacím období 2007 - 2013. 
Teoretická ást bakaláské práce se zabývá politikou Hospodáské a sociální soudrnosti 
v Evropské unii, která má pispívat ke sniování disparit mezi evropskými regiony  
a zemmi, nkdy se té nazývá tmito pojmy: regionální politika, strukturální politika, 
politika soudrnosti. Dleité je vymezení jejich cíl, co je konvergence, regionální 
konkurenceschopnost a zamstnanost a evropská územní spolupráce. Tchto cíl  
je dosahováno pomocí nástroj politiky Hospodáské a sociální soudrnosti, v tomto 
pípad jednotlivými fondy Evropské unie a to prostednictvím jednotlivých operaních 
program. Dále jsou popsány iniciativy spoleenství, operaní programy a finanní rámec 
na období 2007 - 2013. Ve zkratce jsou pedstaveny jednotlivé fáze ivotního cyklu 
projektu. 
V praktické ásti je popsán Operaní program Vzdlávání pro konkurenceschopnost, který 
je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva kolství, mládee a tlovýchovy 
R, v jeho rámci je moné v programovacím období 2007-2013 erpat finanní 
prostedky z jednoho ze strukturálních fond Evropské unie.  
Praktická ást této bakaláské práce zahrnuje také popis realizovaného projektu v rámci  
OP Vzdlávání pro konkurenceschopnost v programovacím období 2007 - 2013  
a to konkrétn projektu SPOLU, který je zamen na práci se znevýhodnnými a nadanými 
áky. Tento projekt realizovala Z Sedmikráska o.p.s., sídlem v Ronov pod Radhotm. 
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2 Politika hospodáské a sociální soudrnosti a metodika tvorby 
projekt spolufinancovaných ze strukturálních fond EU 
Politika hospodáské a sociální soudrnosti EU (HSS) je zamena na podporu celkové 
harmonie rozvoje region v Evropské unii. Jejím cílem je sniovat rozdíly mezi úrovní 
rozvoje v rzných regionech. Dále podporuje vyváený, harmonický a udritelný rozvoj 
ekonomických inností, vysokou úrove zamstnanosti, rovnost mezi mui a enami  
a vysokou úrove ochrany a zlepování ivotního prostedí. 
Politika HSS má dle evropských naízení za úkol podporovat harmonický a udritelný 
rozvoj ekonomických inností, vysokou úrove zamstnanosti, ochranu a zlepování 
ivotního prostedí na území EU. Tetí pilí HSS pedstavuje teritoriální koheze, tedy 
podpora územní provázanosti a soudrnosti Unie. Významná role v této souvislosti patí 
také peshraniní, nadnárodní a meziregionální spolupráci. V souladu se tetí a tvrtou 
kohezní zprávou Evropské komise se regionální politika orientuje na realizaci lisabonské 
strategie. Ve stedu zájmu spolu s drazem na udritelný rst, inovace  
a konkurenceschopnost stojí vytváení otevené, flexibilní a soudrné spolenosti  
s vysokou mírou zamstnanosti1. 
eská republika vstupem do Evropské unie v roce 2004 získala monost erpat finanní 
prostedky ze strukturálních fond. Tato monost je také jedním z nejatraktivnjích 
pínos zejména pro relativn mén bohaté zem2. 
2.1 Cíle politiky hospodáské a sociální soudrnosti v letech  2007-2013 
V letech 2007 -2013 se politika soudrnosti zabývá temi cíli a to konvergencí, regionální 
konkurenceschopností a zamstnaností a evropskou územní spoluprací 
Konvergence (solidarita mezi regiony) - zámrem tohoto cíle je sníit rozdíly mezi 
regiony Evropy. Poskytnutí pomoci se týká region, jejich hrubý domácí produkt (HDP) 
na obyvatele je nií ne 75 % prmru EU, aby tyto regiony mohly dostihnout bohatí 
regiony. 
                                                
1Fondy Evropské unie. Fondy EU[on-line]. [cit. 20.1. 2013]. Dostupné z WWW http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU 
2MAREK, Dan a Michael BAUN. eská republika a Evropská unie. 1.vyd. Brno: Barrister&Principal,, 2010. 
227 s. ISBN 978-808-7029-893.
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Regionální konkurenceschopnost a zamstnanost - tento cíl se vztahuje na vechny 
regiony v Evrop, které nespadají pod cíl Konvergence. Smyslem je vytváet nová 
pracovní místa podporou konkurenceschopnosti a zvýením atraktivnosti dotyných 
region pro podniky a investory3. 
Evropská územní spolupráce - cílem evropské územní spolupráce je podporovat 
peshraniní spolupráci (mezi zemmi nebo regiony), k ní by bez pomoci poskytované 
v rámci politiky soudrnosti nedolo. Ve finanním vyjádení jsou dotyné ástky  
v porovnání s ostatními dvma cíli zanedbatelné, mnoho zemí a region projevilo zájem, 
aby se to v budoucnu zmnilo4. 








region 99 172 
Vechny 
Odpovídající poet 
dotených obyvatel 170 milion 330 milion
500 milion






úprava vody a 
zpracování odpadu, 
vysokorychlostní 







vysokých kol, malých 






s pírodními zdroji, 
ochrana ped riziky, 
zlepení dopravního 
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Zdroj: www.ec.europa.eu; vlastní úprava 
                                                
3BOHÁKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. Praha: C.H. 
Beck, 2009. 188 s. ISBN 978-80-7400-111-6. 
4Evropská komise. Regionální politika [on-line]. [cit. 20. 1. 2013]. Dostupné z WWW:          
chttp://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_cs.cfm#3 
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2.2 Principy fungování HSS 
Politika hospodáské a sociální soudrnosti funguje na základ 5 princip. Programování, 
partnerství, koncentrace, doplkovosti a principem monitorování a vyhodnocování. Krom
tchto pti princip existují i dalí dva doplkové nap. princip subsidiarity a solidarity. 
Programování  princip programování neposkytuje pomoc na základ nekoncepních 
projekt, jeho pomoc se vyznauje prostednictvím projekt naplující cíle programových 
dokument  národního strategického referenního rámce, operaních program a dalích 
strategických dokument. Výsledkem by ml být vzájemn integrovaný programový celek 
uskuteovaný v dlouhodobjím horizontu, který je zamen na dosaení cíl
definovaných rozvojových priorit5. 
Koncentrace  princip koncentrace usiluje o to, aby výdaje strukturálních fond byly 
cíleny do oblastí, kde existují nejvtí strukturální problémy. Tyto oblasti jsou vybírány 
 na základ prioritních cíl, které definovala Evropská komise spolen s lenskými státy. 
Aplikace principu koncentrace pináí vtí efektivitu a úelnost vynaloených prostedk
a následn i pehlednjí monitorování a kontrolu6 .   
Partnerství  cíle fond jsou sledovány v rámci úzké spolupráce mezi Komisí  
a jednotlivými lenskými státy. Kadý lenský stát navazuje v pípad poteby a v souladu 
s platnými vnitrostátními pravidly a postupy partnerství s orgány a subjekty jako jsou: 
- Písluné orgány na regionální, místní nebo mstské úrovni a jiné orgány veejné 
moci 
- Hospodátí a sociální partnei, 
- Vekeré jiné vhodné subjekty zastupující obanskou spolenost, partnei v oblasti 
ivotního prostedí, nevládní organizace a subjekty zabývající se prosazováním 
rovnosti en a mu7.  
                                                
5 BUDÍK, Josef. Evropské strukturální fondy a jejich vyuívání. Vyd. 1. Praha: Vysoká kola finanní a 
správní,     2009, 79 s. Eupress. ISBN 978-807-4080-142. 
6MAREK, Dan a Michael BAUN. eská republika a Evropská unie. 1.vyd. Brno: Barrister&Principal,, 2010. 
227 s. ISBN 978-808-7029-893. 




Doplkovost  princip doplkovosti neboli adicionality nám íká, e pomoc EU  
má doplovat, respektive posilovat prostedky píjemce, co pedstavuje prostedky nad 
rámec národních prostedk. Práv finanní zainteresování píjemce má vést k vyí 
efektivit a odpovdnosti pi vyuívání poskytnutých prostedk. Stanovené minimální 
hranice musí dosáhnout pomr mezi národními a unijními prostedky8. 
Monitorování a vyhodnocování  podstata tohoto principu je snaha o nejvyí efektivitu 
pi vynakládání finanních prostedk. Efektivnost je prbn sledována  
a vyhodnocována, a to temi zpsoby9: 
- ex ante  pedbné hodnocení, 
- interim  stedndobé hodnocení, 
- ex post  následné hodnocení. 
2.3 Nástroje politiky soudrnosti 
Cíle politiky hospodáské a sociální soudrnosti pro období 2007 - 2013 jsou financovány 
pomocí zvlátních fond Evropské unie. Máme na mysli Evropský fond pro regionální 
rozvoj, Evropský sociální fond a fond soudrnost. 
Politika HSS je naplována prostednictvím strukturálních fond a Fondu soudrnosti.  
2.3.1 Strukturální fondy
Pomoc ze strukturálních fond je urena pedevím pro chudí i jinak znevýhodnné 
regiony a to napíklad: 
- venkovské oblasti, 
- problémové mstské oblasti, 
- prmyslové oblasti, které pozvolna upadají,  
- oblasti s geografickým nebo pírodním znevýhodnním (nap. hornaté 
oblasti, ostrovy, ídce osídlené oblasti a pohraniní regiony).  
                                                
8 BUDÍK, Josef. Evropské strukturální fondy a jejich vyuívání. Vyd. 1. Praha: Vysoká kola finanní a 
správní, 2009, 79 s. Eupress. ISBN 978-807-4080-142. 
9MAREK, Dan a Michael BAUN. eská republika a Evropská unie. 1.vyd. Brno: Barrister&Principal,, 2010. 
227 s. ISBN 978-808-7029-893. 
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Peníze ze SF jsou erpány v tzv. programových období, jinak eeno nkolikaletých cykl
a na základ definování jasných cíl a priorit. Existují dva strukturální fondy ERDF  
a ESF10. 
Evropský fond pro regionální rozvoj - Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj  
je posilovat hospodáskou a sociální soudrnost v rámci Evropské unie vyrovnáváním 
disparit mezi regiony. Z prostedk ERDF jsou financovány podpory v rámci vech 3 cíl
regionální politiky v následujících oblastech11: 
- investice do podnik s cílem vytvoit udritelná pracovní místa, 
- podpory infrastruktury, 
- finanní nástroje na podporu regionálního a místního rozvoje a spolupráce mst 
a region, 
- opatení technické pomoci. 
Evropský sociální fond  Evropský sociální fond, který byl zaloen na základn ímské 
smlouvy, je nejstarí ze vech strukturálních fond. V souasné dob je jeho hlavním 
nástrojem sociální politiky a politiky zamstnanosti EU.  ESF by ml podporovat politiky 
lenských stát, které jsou v souladu s hlavními smry a doporueními Evropské strategie 
zamstnanosti a souvisejícími cíli. V letech 2007  2013 je tato politika zamena na tyi 
klíové oblasti: ESF by ml podporovat politiky lenských stát, které jsou v souladu 
s hlavními smry a doporueními Evropské strategie zamstnanosti a souvisejícími cíli. 
V letech 2007  2013 je zamena na tyi klíové oblasti12: 
- zvýení pizpsobivosti pracovník a podnik, 
- lepí pístup k zamstnání a úast na trhu práce,  
- posílení sociálního zalenní potlaováním diskriminace a usnadnní pístupu 
znevýhodnných osob na trh práce, 
- podpora partnerství pro reformy v oblastech zamstnanosti a zalenní. 
  
                                                
10Strukturální fondy. Fondy Evropské unie[on-line]. [cit. 20.1. 2013]. Dostupné 
z WWW:http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU 
11Euroskop. Regionální politika [on-line]. [cit. 21.1. 2013] Dostupné z WWW:  
https://www.euroskop.cz/8948/sekce/regionalni-politika/ 
12MAREK, Dan a Tomá KANTOR. Píprava a ízení projekt strukturálních fond Evropské unie. 2. vyd. 
Brno: Barrister&Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5 
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2.3.2 Fond soudrnosti 
Fond soudrnosti neboli kohézní fond je na rozdíl od strukturálních fond urený  
na podporu rozvoje chudích stát, nikoli region. Poátením kritériem je, aby hrubý 
národní produkt písluného státu nedosáhl 90% prmru Unie. Podobn jako u ERDF jsou 
z nj podporovány investiní projekty, avak jen se zamením na dopravní a energetickou 
infrastrukturu vtího rozsahu a ochranu ivotního prostedí. Rada svým rozhodnutím 
me finanní pomoc z tohoto fondu pozastavit, pokud uritý stát vykazuje nadmrný 
schodek veejných financí a nepodaí se mu tuto situaci napravit nebo kroky k napravení 
této situace jsou nedostatené13. 
2.4 Iniciativy pro období 2007 - 2013 
Evropská investiní banka ve spolupráci s evropskou komisí a dalími partnery pipravila 
pro období 2006  2013 ti nové iniciativy. Tyto iniciativy se nazývají JASPERS, 
JEREMIE a JESSICA, ty by se mly stát dleitým nástrojem reformované politiky 
soudrnosti14. 
Iniciativy byly vytvoeny k podpoe lepího vyuívání strukturálních a kohezního fondu 
a za úelem zvýení investic, podpory hospodáského rstu a vytváení nových míst 
v regionech a v jednotlivých mstech evropské unie. 
JASPERS slouí k poskytování nezávislého poradenství jednotlivým zemím EU,  
aby umonil lepí pípravu velkých projekt v oblasti infrastruktury. Iniciativa JASPERS 
me poskytovat pomoc ve vech fázích projektu  od úvodního vymezení projektu  
a po rozhodnutí, zda bude pidlena finanní pomoc z EU. Poradenství JASPERS se me 
týkat: 
- pípravy projektu (nap. analýza náklad a výnos, finanní analýza, otázky 
z environmentální oblasti, plánování postup zadávání zakázek) 
- posouzení dokumentace (nap. studie proveditelnosti, ádosti o finanní podporu 
atd.) 
                                                
13Euroskop. Regionální politika [on-line]. [cit. 21.1. 2013] Dostupné z WWW:  
https://www.euroskop.cz/8948/sekce/regionalni-politika/ 
14NOVOTNÁ, Martina. Regionální politika EU. 1. vyd. Ostrava: Vysoká kola báská, 2007, 206 s. Studijní 
opora pro distanní vzdlávání. ISBN 978-802-4814-131. 
12 
- poradenství ohledn souladu s právními pedpisy EU (v oblasti ivotního prostedí, 
hospodáské soute atd.) 
Nkteré dkazy jasn naznaují, e projekty, kterým poskytl pomoc program JASPERS, 
jsou schvalovány podstatn rychleji ne ty, které takovou podporu neobdrely.
JEREMIE lze charakterizovat jako spolené evropské zdroje pro mikropodniky a stední 
podniky  vznikla na popud Evropské komise a Evropského investiního fondu. Prosazuje 
vyuívání nástroj finanního inenýrství ke zlepení pístupu MSP k finanním 
prostedkm pomocí intervencí strukturálních fond. Tyto finanní prostedky mohou 
rovn podporovat: 
- budování nových podnik nebo roziování podnik stávajících, 
- pístup podnik (zejména MSP) k investinímu kapitálu za úelem modernizace  
a diverzifikace jejich innosti, tvorby nových produkt, zajitní a rozíení 
pístupu na trh, 
- obchodn zamený výzkum a vývoj, penos technologií, inovace a podnikání, 
- technologickou modernizaci výrobních struktur s cílem pispt k dosaení cíl
nízkouhlíkové ekonomiky, 
- produktivní investice, které vytváejí a ochraují udritelná pracovní místa. 
JESSICA neboli Spolená evropská podpora udritelných investic do mstských oblastí  
vznikla na popud Evropské komise ve spolupráci s Evropskou investiní bankou a 
Rozvojovou bankou Rady Evropy. Podporuje udritelný mstský rozvoj a obnovu pomocí 
jistých mechanism. Podporou projekt JESSICA prosazuje udritelný mstský rozvoj tím.  
Do oblasti podpory spadá15: 
- mstská infrastruktura, 
- kulturní ddictví a památky, 
- nové vyuití bývalých prmyslových prostor, 
- vytváení nových komerních podlahových ploch pro MSP, odvtví IT a/nebo 
výzkumu a vývoje 
- univerzitní budovy  lékaská, biotechnologická a dalí specializovaná  
- zaízení zlepování energetické úinnosti. 
                                                
15Evropská komise. Regionální politika [on-line]. [cit. 3. 2. 2013]. Dostupné 
z WWW:http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_cs.cfm#1 
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2.5 Operaní programy 
eská republika pro období 2007-2013 pipravila na základ definovaných cíl a priorit 
Národního strategického referenního rámce celkem 24 operaních program. 
Operaní programy rozdlujeme podle jednotlivých cíl regionální politiky do uritých 
skupin. 
2.5.1 Operaní programy pro cíl Konvergence 
Pro cíl konvergence byly vytvoeny Tematické operaní programy a Regionální operaní 
programy. 
Tematické operaní programy  operaní programy spadající do tematických operaních 
program se zamují pedevím na ivotní prostedí nebo infrastrukturu a platí  
pro vechny regiony eské republiky. Do této kategorie patí16: 
- OP Podnikání a inovace, 
- OP ivotní prostedí, 
- OP Doprava, 
- OP Vzdlávání pro konkurenceschopnost, 
- OP Výzkum a vývoj pro inovace, 
- OP Lidské zdroje a zamstnanost, 
- Integrovaný operaní program, 
- OP Technická pomoc. 
Regionální operaní programy  navazují na tematické operaní programy a eí 
problémy, které se vyskytují v rámci region písluné zem. Jejich snahou je vyuít 
potenciál daného území a pispívat k jeho vyváenému rozvoji. Jsou zpracovány 
pro jednotlivé regiony NUTS2. Do regionálních operaních program patí17: 
- ROP NUTS II Jihovýchod, 
- ROP NUTS II Jihozápad, 
- ROP NUTS II Moravskoslezsko, 
- ROP NUTS II Severovýchod, 
                                                
16 CHVOJKOVÁ, Anna a Viktor KV	TO. Finanní prostedky fond EU v programovacím období 2007-
2013. Vyd. 1. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2007, 181 s. ISBN 978-80-86684-43-7. 
17MAREK, Dan a Tomá KANTOR. Píprava a ízení projekt strukturálních fond Evropské unie. 2. vyd. 
Brno: Barrister&Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5 
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- ROP NUTS II Severozápad, 
- ROP NUTS II Stední echy, 
- ROP NUTS II Stední Morava. 
Mapa 2.1 Regiony NUTS II v R 
Zdroj: http://www.navrhniprojekt.cz/fondy-eu.html 
2.5.2 Operaní programy pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zamstnanost 
Hlavní msto Praha je výjimkou, která má dva operaní programy, avak me pouze 
omezen erpat ze sektorových operaních program18: 
- OP Praha Konkurenceschopnost, 
- OP Praha Adaptabilita. 
                                                
18 CHVOJKOVÁ, Anna a Viktor KV	TO. Finanní prostedky fond EU v programovacím období 2007-
2013. Vyd. 1. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2007, 181 s. ISBN 978-80-86684-43-7. 
2.5.3 Operaní programy
Operaní programy spadající pod cíl Evropské územní spolu
na prohloubení harmonického a vyváeného
na peshraniní, mezinárodní a meziregionální úrovni. Hlavními p
vdy, výzkumu a informa
vodních zdroj. Do této skupiny opera
- OP Peshraniní spolupráce 
- OP Peshraniní spolupráce 
- OP Peshraniní spolupráce 
- OP Peshraniní spolupráce 
- OP Peshraniní spolupráce 
- OP Meziregionální spolupráce,
- OP Nadnárodní spolupráce,
- INTERACT II, 
- EPSON. 
Graf. 2.1 Financování opera
Zdroj: Abeceda fond EU 2007
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2.6 Implementaní struktura 
Zem, které jsou leny EU, mohou vyuívat zdroje z evropských fond pouze na základ
vypracovaných a schválených OP, které se nov pipravují pro kadé programovací 
období. Pi erpání z fond EU je odpovdnost za ízení a správné vyuívání tchto 
prostedk pesunuta na lenský stát, ten zizuje dalí orgány a instituce zabývající se 
jednotlivými innostmi nezbytnými k tomu, aby se peníze z fond dostaly k samotným 
realizátorm projekt tzv. píjemcm podpory20. 
ídící orgán  je postaven nejvýe v hierarchii implementaní struktury na úrovni 
operaního programu. Je celkov zodpovdný za efektivitu a správnost ízení a realizaci 
programu v souladu s národními normami a pedpisy EU. Plní také úlohu koordinaní.  
Má monost penést ást svých pravomocí na zprostedkující subjekt. 
Zprostedkující subjekt  vykonává pravomoci, které na nj byly delegovány ídícím 
orgánem prostednictvím smlouvy o delegování pravomoci. Dále vykonává funkci 
metodického vedení pro píjemce. Zprostedkujícím subjektem bývají jednotlivé odbory 
ministerstev nebo i jimi zízené organizace jako nap. Czechinvest nebo Národní 
vzdlávací fond apod. 
Píjemce  píjemcem se stane adatel, který podepsal s ídícím orgánem smlouvu  
o realizaci projektu. Získává od ídícího orgánu finanní podporu a je realizátorem 
projektu. Je odpovdný za erpání podpory podle stanovených pravidel.  
Platební a certifikaní orgán  má odpovdnost za celkové ízení prostedku 
poskytnutých R ze strukturálních fond. Platebním orgánem v R je Ministerstvo 
financí. ídí a koordinuje toky finanních prostedku z rozpotu EU a Evropské komisi 
pedkládá výkazy výdaj a ádosti o platbu a ovuje jejich správnost. 
                                                
20 MPMR. Abeceda fond EU 2007-2013. [on-line]. [cit. 28. 3. 2013]. Dostupné z WWW:http://www.osf-
mvcr.cz/abeceda-fondu-eu-2007-2013 
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Platební jednotka  je zprostedkující subjekt platebního orgánu. Platební orgán deleguje 
na platební jednotku urité funkce21.  
Monitorovací výbor  provádí dohled nad programem. Má ve své kompetenci 
schvalování programových dodatk, schvalování kritérií pro výbr projekt schvalování 
návrh na zmnu programu, kontrola poskytování pomoci atd.  
Auditní orgán  zaji
uje audit na úrovni ídících a kontrolních systému a Evropskou 
komisi informuje o jeho výsledku22. 
2.7 Finanní rámec 2007  2013 
Na základ meziinstitucionální dohody mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem  
a Radou EU je pijímána a finanní perspektiva, která pedstavuje víceletý finanní rámec 
EU. Sjednává se na asové období pti a sedmi let. Jejím obsahem jsou hlavní rozpotové 
priority EU a nastavení výdajových strop pro kadou z tchto priorit 
Dne 10. února 2004 Evropská komise zveejnila první návrh finanní perspektivy EU  
na léta 2007 - 2013 avak konená finanní perspektiva byla schválena na summitu 
Evropské Rady 16. prosince 2005. Výsledkem bylo, e EU bude hospodait s ástkou 
tém 862,4 miliardy eur23. 
Na závazky z fond pro období 2007 a 2013 jsou stanoveny finanní zdroje ve výi 
308 041 000 000 eur. 
Pro cíl Konvergence jsou vylenny finanní zdroje ve výi 81,54% (tj. piblin 252 
mld. eur) do nho spadají nejchudí lenské státy a regiony. Pro cíl Regionální  
konkurenceschopnost a zamstnanost, co pedstavuje podporu v oblasti inovací, 
udritelného rozvoje a vzdlávacích projekt bude pouito 15,95% finanních zdroj
                                                
21TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana UBRTOVÁ. Získejte dotace z fond EU: tvorba 
ádosti a realizace projektu krok za krokem : metodika, pravidla, návody. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, 
2009, 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3. 
22TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana UBRTOVÁ. Získejte dotace z fond EU: tvorba 
ádosti a realizace projektu krok za krokem : metodika, pravidla, návody. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, 
2009, 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3. 
23MAREK, Dan a Tomá KANTOR. Píprava a ízení projekt strukturálních fond Evropské unie. 2. vyd. 
Brno: Barrister&Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5 
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 (tj. piblin 49 mld. eur). Celkové zdroje pro cíl Evropská územní spolupráce 
pedstavují 2,52% zdroj (tj. piblin 7,8 mld. eur), které jsou pouity na financování 
peshraniní spolupráce, nadnárodní spolupráce a meziregionální spolupráce24. 
2.7.1 Výdaje finanní perspektivy 
Cíli nové finanní perspektivy je oslovení oblastí, které jsou v kompetencích institucí EU  
a u nich se pedpokládá, e vynaloení prostedk bude efektivní a bude nápomocen  
pi eení problém EU jako celku v rámci neúprosné globální soute. lenské zem EU  
se jednoznan neshodly na oblastech, které jsou pro EU dleité. Konená podoba 
výdajové stránky je kompromisem mezi konzervativním vnímáním výdajové struktury 
politik EU. 
Maximální celkový výdajový strop nové finanní perspektivy iní 862,363 mld. EUR. 
Výdajová strana nové finanní perspektivy je rozdlena do pti zásadních kapitol, které 
odráejí momentáln vnímané stedn - a dlouhodobé priority politik EU a jejich finanní 
krytí.  
Pt zásadních kapitol výdajové strany finanní perspektivy (v mld. EUR a v cenách roku 
2004) jsou udritelný rst, ochrana a správa pírodních zdroj, obanství, svoboda, 
bezpenost a spravedlnost, EU jako globální hrá a správní výdaje25. 
Kapitola 1: Udritelný rst       379,74 mld. 
- 1 a. konkurenceschopnost pro rst a zamstnanost   72,12 mld. 
- 1 b. soudrnost pro rst a zamstnanost     307,62 mld. 
Kapitola 2: Ochrana a správa pírodních zdroj   371,24 mld. 
- z toho zemdlství - výdaje související s trhem a pímé platby  293,11mld. 
Kapitola 3: Obanství, svoboda, bezpenost a spravedlnost  10,27 mld. 
- 3 a. svoboda, bezpenost, spravedlnost     6,63 mld.
- 3 b. obanství        3,64 mld. 
                                                
24Rada EU. Naízení rady  1083/2006. 2006 [on-line]. [cit. 28. 3. 2013]. Dostupné 
z WWW:http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Systemove-
stranky/Vyhledavani?searchtext=na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+rady+2006&searchmode=anyword 
24Politiky EU  Nová finanní perspektiva EU na léta 2007-2013[on-line]. [cit. 28. 3. 2013]. Dostupné 
z WWW: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nova-financni-perspktiva-eu-2007-2013-5137.html 
Kapitola 4: EU jako globální hrá
Kapitola 5: Správní výdaje
Graf. 2.2 Výdaje finanní perspektivy
Zdroj:www.businessinfo.cz;
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Projekt pedstavuje soubor vtího potu dílích, vzájemn propojených inností, které  
se realizují v pesn vymezeném asovém úseku a smují ke konkrétnímu a jasn danému 
cíli. Lidské, materiální a finanní zdroje jsou zapojeny do procesu realizace projektu, avak 
jsou omezené a urené pouze k úelu dosaení cíle projektu. Kadý projekt má tyto 
vlastnosti: 
- pedem stanovený cíl,  
- je uren zaátek i konec, 
- vlastní rozpoet, 
- projekt pináí inovace, 
- obsahuje riziko, 
- pidanou hodnotu. 
Nejastji rozliujeme dva typy projekt a to investiní projekty tzv. tvrdé projekty  
a neinvestiní tzv. mkké projekty. 
Investiní (tvrdé) projekty  tyto typy projekt jsou zameny na poízení dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku. Zamují se nap. na nákup pozemku a jejich 
zhodnocení, nákup, výstavbu i rekonstrukci nemovitostí, budování infrastruktury, nákup 
nových stroj nebo technologií, poízení patent, softwaru, apod. 
Neinvestiní (mkké) projekty  mkké projekty se zamují na investice do lidských 
zdroj, zvlát na podporu vzdlávání (celoivotní vzdlávání, rekvalifikace, specifické 
formy vzdlávání), zamstnanost, rovné píleitosti, sociální integrace atd.27. 
2.8.2 Fáze projektového cyklu 
U projekt jsme schopni rozliovat rzné fáze a vtina z nich postupn jednotlivými 
fázemi ve známém poadí prochází - souhrnn se oznaují jako ivotní cyklus projektu. 
                                                
27MMT R. Píruka pro adatele o finanní podporu z Operaního programu Vzdlávání pro 








Obr. 2.1 Projektový cyklus 
Zdroj: Vlastní úprava 
Fáze 1  Identifikace a formulace zámru 
V této fázi je obsaena poátení mylenka projektu a její pedbný nástin, tomuto by 
mla pedcházet velmi dsledná analýza situace s ohledem na specifika dané problematiky 
a regionu, ve kterém bude projekt realizován. Dleité je zjistit zda je vbec moné  
na daný projektový zámr erpat finanní prostedky ze strukturálních fond. V této fázi  
se konzultuje zámr projektu s písluným orgánem, nebo alespo s osobami, které mají 
v této oblasti jisté zkuenosti. Zda dojdeme ke zjitní, e ná projektový zámr je 
sluitelný s existujícím operaním programem, meme na nm dále pracovat. Výsledky 
této první fáze se stávají vstupy do dalí fáze28. 
2. fáze -  Píprava projektu a jeho formulace. 
V této fázi ji máme návrh projektu podrobn rozpracován a také máme provedenu 
finanní a institucionální analýzu a dopady na ivotní prostedí. V této fázi se urí 
úastníci projektu a jeho management a opt se pehodnotí cíle a plány projektu. Posouzení 
rozsahu, rozpoet, aktivity, které budou obsahovat, rozvrhnutí asového harmonogramu, 
personální obsazení, propracování vech jeho oblastí a promylení rizik a nástrah to celé 
znamená plánovat projekt. V této fázi se nejastji objevuje nejvíce konflikt. Hlavním 
cílem této fáze je potvrdit význam a proveditelnost projektu. Této fázi je poteba vnovat 
velkou pozornost, jeliko kvalitní plán je základ pro úspný projekt. 
                                                
28MAREK, Dan a Tomá KANTOR. Píprava a ízení projekt strukturálních fond Evropské unie. 2. vyd. 
Brno: Barrister&Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5 
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3. fáze  Posouzení a schválení. 
V této tetí fázi je projekt posuzován ídícím orgánem, který ádost o podporu vetn jejich 
povinných píloh pijímá, dále hodnotí a analyzuje z hlediska formální a vcné 
pijatelnosti. Jsou dále zkoumány finanní, ekonomické, technické, sociální aspekty 
projektu a jeho dopady. Je nutné, aby ob strany navázaly fungující komunikaci z dvodu 
vymování informací ohledn specifických cíl a oekávaných výsledku projektu, 
dostupných i chybjících zdroj, ekonomických, lidských, institucionálních kapacit, 
vetn monosti vzhledem k dopadm na ivotní prostedí a dalím faktorm. 
4. fáze  Vyjednávání a financování. 
Typ projektu a nástroj strukturální politiky, který daný projekt vyuívá, ovlivuje jeho 
financování. V této fázi se pi vyjednávání ohledn financí dohaduje rozpoet projektu  
a podepisuje se smlouva mezi pedkladatelem a odpovdným schvalovatelem. ím je 
projekt náronjí, tím je sloitjí vyjednávání a finanní ízení projektu. Pokud bude 
projekt kladn posouzen, tak je i schválen k financování. Dotace, je je poskytnuta lze 
pouít pouze na úel uvedený v rozhodnutí. Je nutné dodret výi a skladbu schválených 
náklad
5. fáze  Implementace a monitoring. 
V této fázi je obsaena skutená realizace projektu. Monitorováním uríme, zda  
se skutená realizace nezpronevila jeho pvodnímu plánu. Hlavním cílem kontroly je 
definovat problémy projektu a co nejdíve a posléze zvolit co nejúinnjí opravné 
prostedky, které zajistí jeho pozitivní výsledky. 
6. fáze -  Hodnocení. 
V poslední fázi hodnotíme efektivnost a dopady projektu v souvislosti s jeho stanovenými 
cíli. Zji
ujeme, zda vechny cíle byly naplnny a výstupy tohoto hodnocení ovlivují nai 
dalí innost týkající se projektu29. 
                                                
29MAREK, Dan a Tomá KANTOR. Píprava a ízení projekt strukturálních fond Evropské unie. 2. vyd. 
Brno: Barrister&Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5 
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3 Charakteristika projektu v rámci Operaního programu 
vzdlávání pro konkurenceschopnost v programovém období 
2007 - 2013 
Operaní program Vzdlávání pro konkurenceschopnost je víceletým tematickým 
programem v gesci Ministerstva kolství, mládee a tlovýchovy R, v jeho rámci je 
moné v programovacím období 2007-2013 erpat finanní prostedky z jednoho ze 
strukturálních fond Evropské unie a to konkrétn z Evropského sociálního fondu.  
Operaní program vzdlávání pro konkurenceschopnost je zamen na oblast rozvoje 
lidských zdroj prostednictvím vzdlávání ve vech jeho rozmanitých formách s drazem 
na komplexní systém celoivotního uení, utváení vhodného prostedí pro výzkumné, 
vývojové a inovaní aktivity a stimulace spolupráce participujících subjekt30. 
Z Evropského sociálního fondu bylo pro OP Vzdlávání pro konkurenceschopnost 
jevylenno1,83 mld. , co iní piblin 6,8 % vekerých prostedk urených z fond
EU pro eskou republiku31. 
3.1 Základní cíle OP VK vzdlávání pro konkurenceschopnost  
Globálním cílem OP VK pro období 2007-2013 je rozvinout vzdlanostní spolenosti a to 
za úelem posílení konkurenceschopnosti R. Toho meme dosáhnout pomocí 
modernizace systém poáteního, terciárního a dalího vzdlávání, jejich propojení do 
komplexního systému celoivotního uení a zlepení podmínek ve výzkumu a vývoji. 
K naplnní globálního cíle OP VK dochází prostednictvím jednotlivých specifických cíl
OP VK, které pedstavují:  
Zkvalitování a rozvoj poáteního vzdlávání, kde je kladen draz na zlepení 
klíových kompetencí absolvent pro zvýení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýení 
motivace k dalímu vzdlávání.  
                                                
30Evrospký sociální fond v R. OP vzdlávání pro konkurenceschopnost [on-line]. 2013. [cit. 2. 3. 2013]. 
Dostupné z WWW: http://www.esfcr.cz/07-13/opvk 




Inovace v oblasti terciárního vzdlávání smrem k propojení s výzkumnou a vývojovou 
inností, vtí flexibilit a kreativit absolvent uplatnitelných ve znalostní ekonomice,  
k zatraktivnní podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoení komplexních a efektivních 
nástroj, které by podporovaly inovaní proces jako celek.  
Posílení adaptability a flexibility lidských zdroj jako základního faktoru 
konkurenceschopnosti ekonomiky a udritelného rozvoje R prostednictvím podpory 
dalího vzdlávání jak na stran nabídky, tak poptávky.  
Vytvoení moderního, kvalitního a efektivního systému celoivotního uení
prostednictvím rozvoje systému poáteního, terciárního a dalího vzdlávání vetn
propojení tchto jednotlivých ástí v systému celoivotního uení32.  
Jednotlivé specifické cíle spadají do rámce prioritní osy NSRR - Otevená, flexibilní  
a soudrná spolenost a Konkurenceschopná eská ekonomika. Vechny specifické cíle 
tvoí konzistentní celek obsahového návrhu a zamení Priorit OP Vzdlávání pro 
konkurenceschopnost33. 
3.2 Prioritní osy podpory 
OP Vzdlávání pro konkurenceschopnost obsahuje 5 prioritních os rozdlující operaní 
program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostednictvím tzv. oblastí 
podpor, které vymezují, jaké typy projekt mohou být v rámci písluné prioritní osy 
podpoeny34. 
Prioritní osa . 1 je zamena na podporu prvního specifického cíle OP VK, je eí 
rozvoj a zkvalitování poáteního vzdlávání. Prostednictvím této prioritní osy budou 
podpoeny rovné píleitosti tch, kteí do vzdlávacího systému vstupují a dále tvorba 
individuálních vzdlávacích plán a to rovn s drazem na problematiku romského 
                                                
32MMT R - Cíle OP VK [on-line]. [cit. 29. 3. 2013]. Dostupné z WWW:http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy/cile-op-vk 
33Business info. OP vzdlávání pro konkurenceschopnost [on-line]. [cit. 29. 3. 2013]. Dostupné 
z WWW:http://www.businessinfo.cz/cs/dotace-a-financovani/zdroje-financovani-z-eu/op-vzdelavani-pro-
konkurenceschopnost.html 




etnika. Pedevím bude kladen draz na podporu ák se speciálními vzdlávacími 
potebami a na tvorbu optimálních podmínek pro áky, kteí jsou mimoádn nadaní. 
V prioritní ose . 1 bude také pozornost vnována rzným aspektm vzdlávání pro 
udritelný rozvoj  prevence xenofobie a rasismu, podpoe multikulturní a environmentální 
výchovy a vzdlávání. Dále se bude zabývat vzdlávání dtí cizinc ijících v R. Takté 
bude podpoen a hloubji propracován systém nabídky asistenních slueb s drazem na 
prevenci pedasných odchod ze vzdlávacího systému vetn podpory pro rychlý návrat 
do systému poáteního vzdlávání. Bude se vnovat rozvoji kariérového poradenství. 
V neposlední ad bude podpoeno vytvoení jistého motivaního systému dalího 
vzdlávání pracovník kol a kolských zaízení, dále systematická podpora tohoto 
vzdlávání s drazem jak na odborné kompetence a také na kompetence vedoucí ke 
zvyování manaerských schopností nutných pro dalí rozvoj kol a kolských zaízení. 
Zabývá se jistými oblastmi podpory a to35: 
1.1 Zvyování kvality ve vzdlávání, 
1.2 rovné píleitosti dtí a ák vetn dtí a ák se speciálními vzdlávacími 
potebami, 
1.3 dalí vzdlávání pracovník kol a kolských zaízení, 
1.4 zlepení podmínek pro vzdlávání na základních kolách, 
1.5 zlepení podmínek pro vzdlávání na stedních kolách. 
Prioritní osa 2 se zabývá modernizací terciárního vzdlávání, vetn zvýení atraktivnosti 
systému vyího odborného vzdlávání, dále na oblast výzkumu a vývoje a upevnní 
partnerství a sítí mezi veejným a soukromým sektorem. 
Inovace v terciárním vzdlávání smrem k vtí pizpsobivosti a kreativit absolvent
uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnní podmínek pro výzkum a vývoj a 
k vytvoení komplexních a efektivních nástroj, které by podporovaly inovaní proces, 
jako celek jsou cílem této prioritní osy. V prioritní ose 2 jsou vylenny tyi oblasti 
podpory:  
2.1 Vyí odborné vzdlávání, 
2.2 vysokokolské vzdlávání, 
                                                
35MMT R. Provádcí dokument k Operanímu programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost.[online]. 
Verze 13.9. 2012. [cit. 6. 11. 2012]. Dostupný z http://www.msmt.cz/file/24270 
35MMT R. Píruka pro adatele o finanní podporu z Operaního programu Vzdlávání pro 
konkurenceschopnost[online].  2008 [cit. 10.4. 2013]. Dostupný z WWW.http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce 
26 
2.3 lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, 
2.4 partnerství a sít36. 
Prioritní osa . 3 je zamena na posílení pozice dalího vzdlávání, které smuje 
k rozvoji moností profesního rstu, zvyování a roziování kvalifikace a adaptability 
obyvatel tak, aby nepestali být pitaliví pro trh práce. 
Cílem prioritní osy íslo 3 je posílení pizpsobivosti a flexibility lidských zdroj, jako 
základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky udritelného rozvoje R 
prostednictvím toho, e bude podpoeno dalí vzdlávání jak na stran nabídky, tak 
poptávky. V této prioritní ose formulujeme dv oblasti podpory:  
3.1 Individuální dalí vzdlávání, 
3.2 podpora nabídky dalího vzdlávání37. 
Prioritní osa . 4 (a, b):  Systémový rámec celoivotního uení (cíl Konvergence, cíl 
Regionální konkurenceschopnost a zamstnanost)
Globálním cílem tchto prioritních os je vytvoit moderní, kvalitní a efektivní systém 
celoivotního uení pomocí rozvoje systému poáteního, terciárního a dalího vzdlávání 
vetn propojení tchto jednotlivých ástí systému celoivotního uení. Mezi specifické 
cíle patí vytvoení systému podporující zvýení kvality poáteního vzdlávání  
a systémového instituciálního rámce pro oblast terciárního vzdlávání a rozvoj lidských 
zdroj ve vdeckých a výzkumných innostech. Mezi dalí specifický cíl patí dokonení 
ucelené koncepce, systémového a institucionálního rámce dalího vzdlávání a zajitní 
jeho propojení s poátením vzdláváním. Zahrnuje tyto oblasti podpory:  
4.1 systémový rámec poáteního vzdlávání, 
4.2 systémový rámec terciárního vzdlávání a rozvoje lidských zdroj ve výzkumu 
a vývoji, 
4.3 systémový rámec dalího vzdlávání. 
                                                
36 MMT R. Píruka pro adatele o finanní podporu z Operaního programu Vzdlávání pro 
konkurenceschopnost[online].  2008 [cit. 10.4. 2013]. Dostupný z WWW.http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce 
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Prioritní osa . 5 (a, b): Technická pomoc (cíl Konvergence, cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zamstnanost)  
Globálním cílem tchto prioritních os, je dosáhnutí úspné realizace programu zajitní 
vech potebných inností vykonávaných v rámci jeho implementaních struktur  
a posílením absorpní kapacity subjekt erpajících podporu. Mezi specifické cíle se adí 
zajitní efektivního ízení, kontroly, monitorování a hodnocení programu vetn
dostatené administrativní kapacity subjekt implementaní struktury. Také zajitní 
sledování a hodnocení prbhu programu a jeho irokou publicitu posledním specifickým 
cílem je zvýit absorpní kapacitu subjekt pro získávání prostedk ze strukturálních 
fond. Spadají zde tyto oblasti podpory38: 
5.1 ízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu,
5.2 Informovanost a publicita programu, 
5.3 Absorpní kapacita subjekt implementujících program.  
3.3 Základní typy projekt podporované z OP VK 
V rámci OP VK rozliujeme dva typy projekt a to projekty individuální a grantové. 
Individuální projekty je moné pedkládat v rámci výzev vyhlaovaných MMT pro 
prioritní osu 1, 2, 3 a 4. Individuální projekty národní jsou realizovány na celém území R, 
zatímco individuální projekty ostatní mají regionální, píp. neregionální charakter. Výe 
podpory a délka trvání pro individuální projekt budou stanoveny ve výzv.  
Grantové projekty je moné pedkládat v rámci globálních grant, je jsou vyhlaovány 
kraji R pro prioritní osu 1 a 3. Grantové projekty jsou realizovány na území písluného 
kraje. Výe podpory pro grantový projekt pedkládaný v rámci globálního grantu je  
400 000 - 25 000 000 K nebo dle podmínek výzvy. Maximální délka trvání grantového 
projektu pedkládaného v rámci globálního grantu jsou 3 roky. 
  
                                                
38Regionální rozvojová agentura Východní Moravy. Operaní program vzdlávání pro 
konkurenceschopnost.[on-line]. [cit. 29. 3. 2013]. Dostupné z WWW: http://www.rravm.cz/Dotacni-
programy/Tematicke-OP/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost.aspx
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3.4 Píjemci podpory v závislosti na jednotlivých oblastech podpory 
Pijímat podporu v závislosti na jednotlivých oblastech podpory mohou39: 
 ústední orgány státní správy (vetn jejich pímo ízených organizací), 
 kraje, 
 msta a obce, 
 koly a kolská zaízení (vetn vyích odborných kol a vysokých kol), 
 sdruení asociace kol, 
 zamstnavatelé, 
 profesní organizace zamstnavatel a zamstnanc, podnikatel, 
 profesní organizace odborové, zamstnanecké, zamstnavatelské a oborové, 
 organizace psobící ve vzdlávání a kariérovém poradenství, 
 organizace psobící v oblasti volného asu dtí a mládee, 
 instituce poskytující poradenství pro oblast dalího vzdlávání, 
 instituce vdy a výzkumu, 
 vývojová a inovaní centra, 
 nestátní neziskové organizace, 
 zdravotnická zaízení. 
3.5 Základní kola Sedmikráska 
Tato kapitola bude vnována základní charakteristice základní koly Sedmikrásky, která 
v období 2011 - 2012 realizovala projekt SPOLU, který bude analyzován a hodnocen ve 
tvrtém bod bakaláské práce.  
Základní údaje 
Název koly:    Základní kola SEDMIKRÁSKA, o. p. s.
Sídlo koly:    Bezruova 993, Ronov pod Radhotm
Organizaní forma:   obecn prospná spolenost 
Statutární orgán  editel:  Mgr. Pavel Sumec 
Kontakt:    skola@sedmikraska.cz 
     www.sedmikraska.cz 
                                                




V roce 1993 vznikla Nadace Sedmikráska, která pedstavovala kolu nového charakteru. 
Jejím charakteristickým rysem byla atmosféra partnerského a rovnoprávného vztahu mezi 
uiteli a áky, slovní hodnocení, vzdlávání s rozíenou výukou estetických výchov, 
monost integrace dtí s uritým znevýhodnním. Sedmikráska se stala souástí Sít kol 
Ministerstva kolství R. Pvodn se poítalo pouze s výukou na 1. Stupni ale v roce 1998 
byl pvodní zámr z iniciativy rodi pozmnn a Sedmikráska se rozíila o 2. stupe. O 
rok poté byly sluby rozíeny o sociální sluby. Sedmikráska se stala v roce 2000 úplnou 
devítiletou základní kolou s právní subjektivitou obecn prospné spolenosti. Nové 
vedení koly jmenovala správní rada o.p.s. V roce 2001 MMT R a MPSV R oficiáln
uznali kvalitu poskytování vzdlávacích slueb a Sedmikráska zmnila sídlo organizace. 
Vzdlávání a výchova byla podpoena v roce 2003 z programu Evropské unie Phare 
Access 2000. V dalím roce na celkové podob koly a zmn koncepce zaala 
spolupracovat správní rada, vedení, uitelé a áci koly. Sedmikráska se pesthovala do 
prostor Z pod skalou v Ronov pod Radhotm. 
Pilíe Sedmikrásky 
Základní kola Sedmikráska vychází z úcty k Vesmíru, Zemi, pírod a lovku, a proto 
kadý osobní zájem musí doprovázet ohleduplnost a slunost. Dává pednost aktivit
 a inorodosti ped spotebou, opravdovosti a osobitosti a ped konformitou. Ped rezignací 
i sebelítostí podporuje vytrvalost, houevnatost a odhodlání pekonávat pekáky. 
Zkuenosti, dovednosti a postoje shledává stejn významné jako informace a vdomosti. 
Za jednu z cest jak zabránit zneuití lidského poznání základní kola Sedmikráska 
povauje odpovdné nakládání s nadáním a vzdláním. 
Ve kole je maximáln 16 ák ve tíd, tudí to umouje individuální pístup k ákm. 
áci jsou hodnoceni v prvních 6 msících slovn a poté známkou. Základní kola 
Sedmikráska o.p.s. integruje znevýhodnné áky do bné tídy. Nabízí nepovinné 
zájmové krouky a výpravy do pírody i mst a zaazuje do výuky projektové cykly. 
Poádá 4x do roka slavnosti koly a podporuje zapojení rodi do dní ve kole. 
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Finanní zdroje 
Dotace MMT, KU Zlín na neinvestiní výdaje jsou pro organizaci, jako subjektu 
psobícím v resortu kolství nejvýznamnjím finanním zdrojem. kola uzavírá kadý 
rok smlouvu o základní a zvýené dotaci a musí splnit adu poadavk, na nich je 
uzavení smlouvy o poskytnutí dotace vázáno. Dotace slouí na pokrytí mzdových náklad  
a zákonných odvod zamstnanc koly, popípad zajitní základních kolních pomcek. 
kolné získané od rodi ák je dalím zdrojem finanních prostedk. Jeho výe je 
stanovena tak, aby nebyl výraznou pekákou pro vzdlávání dtí z rzných sociálních  
a profesních struktur. Výe kolného nyní iní 11 000 K za rok a u sourozenc 9000 K
za áka, piem sociáln slabé rodiny po pedloení objektivních dokument mohou 
poádat vedení a správní radu o sníení nebo odputní kolného. Ze kolného jsou 
uhrazeny velké ásti provozních náklad koly. 
Neinvestiní dotace Ministerstva práce a sociálních vcí na mzdové náklady speciálních 
pedagog, speciální re - edukaní péi a na konkrétní kompenzaní pomcky se podailo 
získat vzhledem k zaazení projektu kvalitního souití zdravých a handicapovaných dtí do 
projektu rozvoje sociálních slueb. 
Grantová ízení jsou dalím velmi dleitým zdrojem financování organizace s trvale 
rostoucím podílem na celkovém rozpotu. Sedmikráska se prbn zúastuje grantových 
ízení pro neziskový sektor v sociální, vzdlávací a kulturní oblasti. Tento zdroj 
financování me spolu s dárcovstvím pokrýt více, ne jen nutný provoz  umouje 
rozvoj, obohacení innosti o nové prvky a zajitní probíhajících aktivit. 
Dárcovství je pro Sedmikrásku jako neziskovou organizaci nezbytnou souástí finanních 
zdroj. editel a manaer koly se za podpory správní rady koly podílí na získávání 
finanních zdroj dárcovstvím. 
Píjmy z vlastní innosti jsou novým druhem píjmu do rozpotu organizace. Výrobky 
vznikají pod vedením odborných pedagog v emeslné díln a pi výtvarných innostech  
a jsou pak na akcích pro veejnost nabízeny k prodeji. 
31 
Projekty EU 
Základní kola Sedmikráska realizovala v programovém období 2007  2013 adu projekt
finann podpoeno z fond EU. 
Meme být spolu II  realizace tohoto projektu byla zapoata v listopadu 2009  
a hlavním cílem bylo vytvoení udritelných podmínek pro inkluzivní vzdlávání na I. a II. 
stupni Sedmikrásky, efektivní uení, uplatnní absolvent a následné hodnocení  
a prezentace píklad dobré praxe. 
SPOLU -  tento projekt zavril 5letou systematickou práci Z Sedmikráska zamenou na 
práci se znevýhodnnými a nadanými áky a zamil se na shromádní a sdílení píklad
dobré praxe, podporou asistenních a psychologických slueb, prevenci ikany a vyuití 
dostupných nástroj zabraujících pedasnému odchodu ák ze systému vzdlávání. 
Tento projekt bude rozebrán v následující kapitole.
Jinou cestou  tento projekt je realizován od 1. Záí 2012 a ukonen bude 31. 5. 2014. 
Z projektu budou podpoeni áci se speciálními vzdlávacími potebami integrovaní do 
bných tíd, mimoádn nadaní áci i dalí áci ve tídách koly, pedagogové a 
v neposlední ad rodie ák se speciálními vzdlávacími potebami40. 
  
                                                
40Základní kola Sedmikráska o.p.s. EU projekty [on-line]. [cit. 15.4. 2013] Dostupné 
z WWW:http://www.sedmikraska.cz/eu-projekty.htm
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4 Hodnocení a analýza realizovaného projektu 
Pro praktickou ást bakaláské práce byl zvolen projekt s názvem SPOLU, zasteující 
5letou systematickou práci Z Sedmikráska zamenou na práci s nadanými  
a znevýhodnnými áky. Projekt SPOLU, který je zamen na shromádní a sdílení 
píkladu dobré praxe, podporu asistenních a psychologických slueb, prevenci ikany  
a vyuití dostupných nástroj zabraujících pedasnému odchodu ák ze systému 
vzdlávání. Tento projekt má návaznost na projekty, které byly díve realizovány a to 
konkrétn Meme být spolu I. a II. v nich byly zavádny a ovovány formy integrace 
do bné tídy, nové hodnotící nástroje, dále se rozvíjelo u ák sociální a obanské cítní 
a bylo umonno ákm vyuívat k uení nové informaní technologie.  
4.1 Souhrnné informace projektu 
íslo operaního programu : CZ. 1. 07 
Název operaního programu: OP Vzdlávání pro konkurenceschopnost 
íslo prioritní osy:   1
Název prioritní osy:   Poátení vzdlávání
íslo oblasti podpory:  1.2. 
Název oblasti podpory: Rovné píleitosti dtí a ák, vetn dtí a ák se 
speciálními vzdlávacími potebami 
íslo výzvy:    03
Název výzvy:    Zlínský kraj  Výzva . 3 pro GP  oblast podpory 1.2 
Typ projektu:   grantový
Kód prioritního tématu:  72
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádní a provádní reforem systém
vzdlávání a odborné pípravy s cílem rozvíjet 
zamstnanost, zvyování významu základního a 
odborného vzdlávání a odborné pípravy na trhu 
práce a neustálé zlepování dovedností vzdlávacích 
pracovník s ohledem na inovace a znalostní 
ekonomiky 
Typ území:    msto    
Název projektu:   SPOLU  
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adatel projektu:   Základní kola Sedmikráska, o.p.s.,    
     Bezruova 993, Ronov pod Radhotm 756 61
Lokalizace projektu:  NUTS 1: eská republika 
NUTS 2: Stední Morava 
NUTS 3: Zlínský kraj 
LAU1: Vsetín 
LAU2: Ronov pod Radhotm 
4.2 Zdvodnní potebnosti realizace projektu 
Po realizaci projekt Meme být spolu I. a Meme být spolu II., které probíhaly 
v období 2006 - 2010, kolská a správní rada Z Sedmikráska analyzovala toto období  
a spolen urila dalí hlavní smr, kterým se má kola v budoucím období ubírat. 
Dvodem bylo také fakt, e zástupci vedení koly jsou leny Komunitního plánování  
2009 - 2011 a Pracovní skupiny strategického rozvoje mikroregionu Ronovska v oblasti 
kolství pro následné období 2008 - 2013, zde je souástí dokument deklarována poteba 
osvení koncepce vzdlávání. Základní kola Sedmikráska dopluje spektrum 
mikroregionu Ronovska charakteristickým kolním vzdlávacím programem s drazem 
na individuální rozvoj áka. V posledních letech se zvyoval zájem iroké veejnosti, 
rodi a dtí o Z Sedmikráska, proto a tudí je nezbytná nová koncepce. Jako nezisková 
organizace musela Z Sedmikráska ádat o veejnou podporu projektu nebo
 pro zajitní 
vyrovnaného rozpotu je více zdrojové financování nezbytné. 
4.3 Cíle projektu 
Hlavním cílem projektu je bhem doby realizace, co ítá 12 msíc, shromádit a sdílet 
píklady dobré praxe pi práci s cílovou skupinou nadaných a znevýhodnných ák, kteí 
jsou v bných tídách. Dále podporovat asistenní a psychologické sluby, posílit 
prevenci ikany a vyuívat nástroje zabraující pedasnému odchodu ák ze systému 
vzdlávání. Reagovat na poteby cílové skupiny v jejich volném ase, zaznamenat  
a prezentovat jejich rozvoj a výsledky, kompenzovat znevýhodnní ák a rozíit monost 
cest k uení pro nadané áky dovybavením ueben a kolních prostor. Zvyovat 
kompetence pedagog k rovnému pístupu ve vzdlávání setkáváním, vzdláváním sdílení 
píklad dobré praxe s institucemi a odborníky zabývajícími se inkluzivním vzdláváním. 
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4.4 Vazba projektu na strategické dokumenty 
Projekty financovány prostednictvím OP VK jsou v souladu se základními strategickými 
dokumenty R. OP VK vychází z Národního strategického referenního rámce 2007-2013 
a opírá se o Národní Lisabonský program 2005 -2008 a také o SHR a Národní inovaní 
politiku. Souasn OP VK podporuje hlavní linie národního programu rozvoje vzdlávání 
v R a oblasti vymezené v dlouhodobých zámrech vzdlávání a rozvoje vzdlávací 
soustavy41. 
  
4.5 Realizaní tým projektu 
Realizaci projektu má na starosti tzv. realizaní tým, který v tomto pípad ítá 21 osob. 
Realizaní tým se skládá z projektového manaera, finanního manaera, pedagogických 
pracovník, vcného manaera projektu, asistenta pedagoga a kolního psychologa. 
Projektový manaer má za úkol komunikovat s poskytovatelem projektu, vést 
pedbnou analýzu a hodnocení projektu. Je zodpovdný za pípravu monitorovacích 
zpráv vech typ. Také je zodpovdný za zmny projektu a jeho ádný chod v souladu 
s harmonogramem jednotlivých aktivit. Dále je jeho úkolem archivace materiál  
a dokument k projektu. Provádí kontrolní, monitorovací a hodnotící innost a zaji
uje 
styk s nadízenými slokami. 
Finanní manaer projednává s projektovým manaerem, vcným manaerem  
a zizovatelem rozpoet a harmonogram projektu. Je zodpovdný za cash-flow projektu, 
zaji
uje finanní záleitosti a komunikuje s bankou. 
Pedagogití pracovníci mají vichni v rámci projektu stejnou nápl a jsou odpovdni 
vcnému manaerovi. Analyzují souasný stav a identifikují poteby znevýhodnných ák
a podávají návrhy na vyetení v pedagogicko-psychologické poradn, u speciálního 
pedagoga a u kolního psychologa. Zaji
ují integraní vzdlávací innost a vyuívají 
specifické a, diagnostické a kontrolní metody. 
                                                
41MMT R. Píruka pro adatele o finanní podporu z Operaního programu Vzdlávání pro 
konkurenceschopnost [online]. 2012. [cit. 6.4. 2013]. Dostupný z WWW: http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy/prirucka-pro-zadatele-opvk 
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Vcný manaer projektu jedná ve vech záleitostech, je mu ukládá statutární orgán, 
jménem koly. ídí a schvaluje projektové postupy. Zaji
uje realizaci klíových aktivit 
projektu a monitoruje jejich výstupy. 
Asistent pedagoga je odpovdný vcnému manaeru, psobí na základ pokyn
vyuujícího pedagoga. Pomáhá odstranit bariéry v pístupu k informacím znevýhodnným 
ákm. 
kolní psycholog analyzuje souasný stav a identifikuje poteby znevýhodnných  
a nadaných ák. Podává návrhy a doporuení tídním uitelm i speciálnímu pedagogovi. 
Zaji
uje psychologické poradenství a je odpovdný vcnému manaerovi.  
4.6 Cílová skupina 
Projekt SPOLU je zamen na cílovou skupinu, kterou tvoí  nejen vichni áci a 
pedagogití pracovníci, ale také rodie a zamstnanci základní koly Sedmikráska, o.p.s.. 
Konkrétnji se jedná o znevýhodnné áky, kteí budou zapojeni do projektu 
prostednictvím jejich integrace do bného kolektivu. U nadaných a mimoádn nadaných 
ák bude kladen draz na individuální podporu formou aplikace nových pístup a forem 
vzdlávání, vetn vyuití informaních technologií a interaktivní výuky, speciálních 
pedagogických píprav, dále formou práce dle individuálních vzdlávacích plán
s podporou asistenních a psychologických slueb a aktivním vyuitím volnoasové 
nabídky koly. Dalí cílovou skupinou, na kterou se projekt zamuje, jsou áci I. a II. 
stupn, jejich kadodenní pravidelná úast je podmínkou úinnosti integrace do bné 
tídy. áci mohou skrze kolní parlament dávat návrhy na zmny a tím také pispívají ke 
zlepení klimatu ve kole. Pi tvorb projektu se oslovili vichni pedagogití pracovníci 
koly, je tvoí pedposlední cílovou skupinu a bylo pouze na nich, v jaké podob  
a asovém rozsahu se zapojí do pipravovaného projektu. ást pracovník se podílí na 
celkových klíových aktivitách a druhá ást pracovník pracuje na dílích výstupech 
projektu. Poslední cílovou skupinou, na kterou se projekt sousteuje, jsou rodie a 
vrstevníci ák, kteí mají velký zájem se podílet na prbhu projektu formou 
dobrovolnické práce pi volnoasových aktivitách ák, co vyplynulo z ohlas ze kolské 
rady, tídních schzek a konzultací.  
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4.7 Aktivity projektu a jejich výstupy 
Název projektu SPOLU, je zkratkou pti klíových aktivit a jsou to, setkávání, píklady 
dobré praxe, odlinosti, leporela a uení mimo lavici. Níe budou popsány jednotlivé 
aktivity, jejich výstupy, a ím bude jejich prbh doloen. 
Setkávání  brát dti jako svébytné osoby a jako takové je vzdlávat, je jedním  
ze základních cíl základní koly Sedmikrásky. Aby se pedagogití pracovníci obohatili  
o metody práce s nadanými i znevýhodnnými áky, tak absolvují jednodenní seminá
nebo specializaní kurzy s cílem získat potebnou metodickou podporu a zvýit  
si odbornou kompetenci. Výstupem této aktivity je dvoudenní workshop s názvem 
Vzdlávání a sdílení inkluzivních pístup identických kol a organizací. Tato aktivita 
pinese inovovaný výstup v porovnání s projektem. Meme být spolu II., který byl 
realizován v minulém období. V této aktivit bude prokoleno 21 osob a bude to doloeno 
zápisem z workshopu, ukázkami a píklady sdílených metod a pístup, fotodokumentací, 
prezenní listinou, výkazy práce, objednávkou, fakturací a vyútování slueb. Dalím 
výstupem této klíové aktivity je absolvování  4x jednodenního semináe, 
specializovaného kurzu, kde budou prokoleni 4 pedagogití pracovníci, co bude 
doloeno ve výkazech práce a osvdením o absolvování tohoto kurzu. 
Píklady dobré praxe  v této klíové aktivit pedagogití pracovníci aplikují nové 
individuální a skupinové postupy a metody. Tyto ovitelné a penositelné pípravy  
a výstupy shromádí do nového produktu s názvem Sborník píklad dobré praxe, který je 
jedním z výstup této aktivity. Bude to doloeno výtisky sborníku píklad dobré praxe, 
v záznamech ve kolní dokumentaci, objednávkou, fakturací a vyútováním slueb. Dále 
se zúastní jednodenního workshopu s názvem Interaktivní výuka prokolených 
pedagogických pracovník a ve to bude doloeno zápisem z workshopu, 
fotodokumentací, prezenní listinou, výkazy práce, objednávkou, fakturací a vyútováním 
slueb. V neposlední ad se vytvoí jedno pracovní místo asistenta pedagoga pro 
znevýhodnného áka, doloeno výkazy práce. 
Odlinosti  mají-li ony svébytné osoby (o kterých ji byla e výe) trávit as spolu, ve 
vem se musí shodnout. Proto je dleité pstovat ve tídách atmosféru tolerance, bezpeí  
a pochopení odliných názor. V této aktivit je zaazena i prevence ikany a jiných 
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patologických jev v souvislosti s inkluzivním vzdláváním znevýhodnných a nadaných 
ák bné tídy. Výstupem této aktivity bude tídenní záitkový kurz Odlinosti, který se 
zamuje na prevenci ikany. Za inovovaný produkt je povaováno rozíení tématu Klima 
tídy z projektu meme být spolu II. o specifikaci správných postup ák pi identifikaci 
ikany a jiných patologických jev. To ve bude doloeno fotografickými záznamy 
z kurzu, záznamy v tídní dokumentaci, dotazníky ák, výkazy práce, objednávkou 
fakturací a vyútováním slueb. Dále se pedagogití pracovníci zúastní týmového kurzu 
ikana doloeno zápisem z kurzu, záznamy v tídní dokumentaci, písemným postupem 
eení situací, fotodokumentací, prezenní listinou, výkazy práce, objednávkou fakturací a 
vyútováním slueb. Za výstup je také povaováno vytvoení pracovního místa pro 
kolního psychologa, rozíení dotace hodin pímé práce s cílovou skupinou, doloeno 
zápisy ve kolní dokumentaci a výkazech práce. 
Leporela  tato klíová aktivita je zamena na prevenci pedasného odchodu ák ze 
systému vzdlávání. áci také spolu s uiteli vytvoí leporelo, co pedstavuje skládanku 
vlastních skutených záitk. Výstupem tvrté klíové aktivity bude dvoudenní motivaní 
exkurze cílové skupiny ák druhého stupn do konkrétních institucí a provozoven jako 
prevence pedasného odchodu ák ze systému vzdlávání. Dále se zúastní besedy na 
téma volba povolání. Ve bude doloeno fotografiemi, dotazníky ák, záznamy ve tídní 
dokumentaci, výkazech práce, objednávkou, fakturací a vyútováním slueb. Výstupem 
bude také vydání ákovského a uitelského Leporela v potu 200ks. To ve bude doloeno 
výtisky Leporela, ve výkazech práce a záznamech ve kolních dokumentacích, 
objednávkou fakturací a vyútováním slueb. 
Uení mimo lavici  na základní kole Sedmikrásce se budou moci dti nauit i jiné 
dovednosti ne pedepisují povinné vzdlávací programy. Výstupem poslední klíové 
aktivity bude nabídka a pravidelní innost osmi volnoasových aktivit a krouk vetn
inovovaného zájmového útvaru Fotokrouek s komponentou ICT. Dále rozíení sportovní 
a pohybové innosti kolní druiny. Také bude nabídka nepravidelných víkendových 
volnoasových inností. To ve bude doloeno výkazy práce, kolní dokumentací, 
fotodokumentací, prezentací na webových stránkách koly, oekávaným zvýeným 
zájmem cílové skupiny ák. 
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4.8 Rizika projektu 
Prbh realizace projektu by mohla ovlivnit jistá rizika a to konkrétn krátkodobé finanní 
problémy s cash-flow projektu. Za dalí riziko je povaováno selhání realizaního týmu 
v dsledku úrazu i dlouhodobých zdravotních problém. Odchod na mateskou dovolenou 
a odchodu klíového pracovníka projektu z realizaního týmu se jeví také jako riziko, které 
by mohlo ovlivnit realizaci projektu. V neposlední ad adíme do rizik i patn nastavený 
asový harmonogram pro jednotlivé klíové aktivity. 
adatel me eliminovat rizika uvedené výe tím, e bude mít na svém útu dostatek 
finanních prostedk pro krytí pípadných krátkodobých problém s cash-flow. Dále 
me adatel eliminovat rizika pelivým sestavením realizaního týmu vetn jednotlivých 
kompetencí a jejich moné zastupitelnosti. Dleité je také, aby realizaní tým ml 
pravidelná jednání tak, aby docházelo k informovanosti vech len týmu o problémech  
a moných rizicích. Touto pravidelnou informovaností a pedáváním zkueností dojde 
k vtí zastupitelnosti len a tím se eliminuje riziko ohroení projektu odchodem osoby 
z projektového týmu. adatel také nastaví dslednou kontrolu pi plnní aktivit vedoucím 
projektu. 
4.9 Rozpoet projektu 
Celkové náklady projektu byly stanoveny na 1 912 375,50 K, z toho bude financováno 
1 625 519,17 K prostednictvím strukturálních fond, je iní 85% z celkové ástky. 
Zbylými 15% se podílí státní rozpoet a to je 286 856,33 K. Základní kola Sedmikráska, 
o.p.s., která je adatelem, se na spolufinancování nepodílí. Detailní rozpis náklad je 
zobrazen v tabulce . 4. 1., která nám zobrazuje rozpoet projektu. 
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Tab. 4.1  Rozpoet projektu (v K) 
kód Název nákladu Náklady celkem procenta 
01 Osobní náklady 834 257,20 43,62
02 Sluební cesty a zahranií 0,00 0,00
03 Zaízení 408 000,00 21,33
04 Místní kancelá 0,00 0,00
05 Nákup slueb 378 400,00 19,79
06 Stavební úpravy 0,00 0,00
07 Pímá podpora 0,00 0,00
08 Nákl. vyplývající pímo ze smlouvy 0,00 0,00
09 Pímé zpsobilé výdaje celkem 1 620 657,20 84,75
10 Nepímé výdaje 291 718,30 18,00
11 Celkové zpsobilé výdaje 1 912 375,50 100,00
12 Celkové nezpsobilé výdaje 0,00 0,00
13 Celkové výdaje projektu 1 912 375,50 100,00
14 Píjmy projektu celkem 0,00 0,00
15 
Zdroje pipadající na nezps. 
Výdaje 
0,00 0,00
16 Kíové financování 0,00 0,00
Zdroj: Zadávací dokumentace k projektu SPOLU.; vlastní úprava 
Rozpoet dle aktivit 
Mezi jednotlivými aktivitami bude podpoena nejvtím objemem finanních prostedk  
a to 33,47 % aktivita s názvem Píklady dobré praxe. Nejmení obnos bude vynaloen na 
aktivitu Setkávání a inní to 9,32%. Alokaci finanních prostedk mezi jednotlivé 
aktivity je zobrazeno v grafu . 4.2.  
  
Graf 4.1 Finanní alokace dle jednotlivých aktivit (v K
Zdroj: Zadávací dokumentace k
4.10 Harmonogram projektu
Projekt byl zahájen 1. 7. 2011
probíhal po dobu 12 - ti m
aktivit projektu. 
Tab. 4.2 Harmonogram projektu
Rok íslo Klíová aktivita
2011 01 Setkávání 
2011 02 Píklady dobré praxe
2011 03 Odlinost 
2011 04 Leporela 
2011 05 Uení mimo lavici
2012 01 Setkávání 
2012 02 Píklady dobré praxe
2012 03 Odlinost 
2012 04 Leporela 
2012 05 Uení mimo lavici






 projektu SPOLU.; vlastní úprava 
a datum ukonení bylo 30. 6. 2012. Cel
síc. Tabulka íslo 4. 2. nám zobrazuje harmonogram vech 
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4.10 Publicita 
To, e byly na realizaci projektu vynaloeny finanní prostedky z ESF prostednictvím 
OP VK, musí být propagováno v rámci informaních a propaganích aktivit a dostaten
zviditelnno. Znamená to v tomto pípad umístní loga EU se slovním odkazem a loga 
ESF se slovním odkazem na kolících, informaních a propaganích materiálech a dalí 
podle poadavk naízení EK . 1828/2006. 
Publicita, která je povinná pro projekt realizovaný prostednictvím OPVK je stanovená, e 
musí být realizátory uvádna na informaních materiálech rovn logo MMT a logo OP 
VK42. 
V rámci projektu spolu bylo stanoveno nkolik bod publicity a zpsoby její zajitní, 
které realizátoi pislíbili splnit. 
Oznámení ve vech mediálních prezentací  v prbhu realizace projektu bude na 
natáení pozvána regionální televize, aby zachytila a prezentovala veejnosti regionu 
krátkého spotu hlavní mylenku a cíle projektu, a také stejní výstupy projektu. 
Prostednictvím televizního spotu bude také oznámení o financování projektu z prostedk
ESF a státního rozpotu. 
Informaní a komunikaní materiál  v rámci tohoto bodu publicity budou vytitny 
letáky, skládaky a broury s informacemi o projektu s píslunými logy. Vechen tento 
informaní a komunikaní materiál bude obsahovat náleité oznaení podle pravidel 
publicity, viz obr. 4. 1. stejn jako prezenní listiny a certifikáty. 
Internetové stránky projektu  na internetových stránkách, které se nov vytvoí, budou 
pehledn zpracovány základní i podrobné informace o projektu, aby byly informovány 
zainteresované osoby, ale i iroká veejnost. 
                                                
42MMT R. Píruka pro adatele o finanní podporu z Operaního programu Vzdlávání pro 
konkurenceschopnost [online]. 2012. [cit. 6.4. 2013]. Dostupný z WWW: http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy/prirucka-pro-zadatele-opvk 
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Jiné formy zajitní publicity  v rámci realizace projektu bude vytvoeno cílovou 
skupinou Leporelo. To bude sloeno z výtvarných, fotografických a slohových pracích 
ák koly, které vzniknou v rámci klíových aktivit projektu. 
Oznámení ve vech vzdlávacích materiálech  realizátoi se zavázali k vytvoení 
souboru vzdlávacích materiál a to manuály pro pedagogické pracovníky, kolící texty, 
pípadové studie, kolící texty, power-pointové prezentace a pracovní seity pro cílovou 
skupinu. Vechny tyto materiály budou oznaeny dle pravidel publicity43. 
Obr. 4.1 Povinný logolink projektu realizovaný prostednictvím OP VK 
Zdroj: www.msmt.cz 
14.11 Logický rámec projektu 
Logický rámec tzv. nástnka projektu je matice, která se skládá z 16 ti ástí. Kadá z ástí 
zobrazuje specifickou podmínku a je logicky svázána s okolními podmínkami. Zda-li jsou 
vechny podmínky v souladu, je vysoká pravdpodobnost úspné realizace projektu.  
Tento materiál slouí jako podklad pro diskuzi pracovního týmu a nadízenými, financující 
agenturou atd. Logický rámec obsahuje 4 vertikální kategorie podmínek a 4 horizontální44. 
Pro projekt spolu byla vytvoena matice logického rámce, která je vyobrazena v píloze  
. 1. 
  
                                                
43 Z Sedmikráska o.p.s., Zadávací dokumentace k projektu SPOLU. 2010 [cit. 26.4. 2013]. 
44 Efektivn. Plánování a ízení projekt metodou logických rámc.[online].  [cit. 23.4. 2013]. Dostupný 
z WWW:http://www.efektivne.eu/planovani-a-rizeni-projektu-metodou-logickych-ramcu.html 
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4.12 Monitorovací indikátory 
Vykazování a naplování monitorovacích indikátorm souástí monitorovacích zpráv. 
Hodnotu, kterou plánuje adatel dosáhnout, si musí stanovit ji pi zpracování projektové 
ádosti45. Oekávanou hodnotu a dosaenou hodnotu projektu SPOLU nám zobrazuje   
tab. 4. 3. 
Tab. 4. 3 Monitorovací indikátory 






Poet podpoených osob celkem poet os. 260 344 
Poet podpoených osob v poátením vzdlání celkem poet os. 215 276 
Poet podpoených osob v poátením vzdlání  chlapci poet os. 107 120 
Poet podpoených osob v poátením vzdlání  dívky poet os. 108 156 
Poet podp. os.  pracovník v dalím vzdlávání celkem poet os. 45 70 
Poet podp. os. - pracovník v dalím vzdlávání  mui poet os. 20 25 
Poet podp. os. - pracovník v dalím vzdlávání  eny poet os. 25 45 
Poet ák se speciálními vzdlávacími potebami 
zalenných do integrovaných tíd 
poet os. 14 15 
Poet podpoených osob  poskytovatelé slueb poet os. 25 25 
Poet nov vytvoených/inovovaných produkt produkt 3 3 
Poet nov vytvoených/inovovaných produkt
s komponentou ICT 
produkt 1 1 
Poet nov vytvoených/inovovaných produkt výhradn
zamených na áky se speciálními vzdlávacími 
potebami 
produkt 1 1 
Zdroj: Závrená monitorovací zpráva projektu OP VK SPOLU; vlastní úprava 
  
                                                
45 MMT R. Píruka pro adatele o finanní podporu z Operaního programu Vzdlávání pro 




Rozhovor s panem editelem Z Sedmikráska o.p.s. Mgr. Pavlem Sumcem se namoval 
na projekt SPOLU, realizovaný v rámci OP Vzdlávání pro konkurenceschopnost. Panu 
editeli bylo podáno 11 otázek na prbh a realizaci projektu. 
Z jakého dvodu jste zvolili pro financování projektu OP vzdlávání pro 
konkurenceschopnost? 
Byla pro nás výzva moné výe finanní podpory, byla to v tu dobu jediná píleitost 
podobné dotace/grantu. 
Tvoili jste ádost sami nebo jste poádali specializovanou firmu? 
ádost jsme si tvoili sami, ve tech lidech.  
Jak dlouho trvalo schválení ádosti? 
Pesnou dobu trvání schválení ádosti si ji nepamatuji, ale piblin trvalo schválit nai 
ádost okolo 3-4 msíc. 
Pro jste se rozhodli navázat na projekty Meme být spolu I. a II. projektem 
SPOLU? 
Rozhodli jsme se navázat na tyto projekty na základ obsahu a cíl tchto projekt, poád 
to eí kvalitu inkluzivního vzdlávání. 
Jak se liil prbh tohoto projektu o tch pedelých? 
V projektu SPOLU jsme na rozdíl od pedelých projekt dali dohromady Píklady dobré 
praxe a nabídli je i jiným kolám, institucím a veejnosti. Rozíili jsme Uení mimo lavice 
o nové zájmové útvary. Hodn se pracovalo na tématu "Odlinosti", prevence ikany apod. 
S ím jste mli pi realizaci projektu SPOLU nejvtí problém? 
Nejvtí problém jsme mli s náronou administrativou projektu a pomrn krátce 
naplánovaným obdobím realizace projektu.       
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Jak plnili realizaci projektu pedagogití pracovníci? 
Co bylo poteba realizovat a ve, co bylo naplánováno, tak to pedagogití pracovníci 
splnili. Pracovali s velkým nasazením a odpovdn. I kdy to bylo nkdy z mého pohledu 
pracovn "nadoraz".  
Probhla mezi áky njaká zptná vazba k projektu nap. pomocí dotazník? 
Probhly komunitní kruhy a diskuze. Po vzniku jednotlivých produkt byla diskuze  
a zptná vazba i s rodii a uiteli. Napíklad CD dtských písní.  
Setkali jste se s pozitivními ohlasy u rodi? 
Ano, rodie mli velmi kladné ohlasy na realizovaný projekt.  
Plánujete njaký dalí projekt podobného rázu? 
Realizujeme nyní dalí projekt v rámci OPVK s názvem Jinou cestou. Projekt jsme zaali 
realizovat 1. záí 2012 a konec projektu plánujeme k 31. 5. 2014. Téma projektu je 
reedukace, terapie a efektivní uení.  
Jak byste na závr zhodnotil klady a zápory tohoto projektu? 
Mezi kladné stránky projektu bych urit zaadil, e je to dobrá píleitost podpoit cíle 




4.14 Shrnutí a zhodnocení projektu 
Výe rozebraný projekt SPOLU realizovaný Základní kolou Sedmikráskou byl zamen 
na práci se znevýhodnnými a nadanými áky. Projekt SPOLU reaguje na poteby dnení 
doby a tím je prosazování a realizace integraních vzdlávacích program a procesu 
rovného pístupu k znevýhodnným osobám ve spolenosti. Pidaná hodnota projektu 
spoívá v identifikaci nových vzdlávacích poteb uitel pracujících na Z Sedmikráska. 
Inovaci meme spatit v pipravenosti týmu uitel Z Sedmikráska na spolenou 
promnu klimatu ve kole a pípravy a hodnocení výuky, student a vlastního hodnocení. 
Projekt SPOLU navazoval na úspn realizované projekty Meme být Spolu I 
a Meme být spolu II. Tyto projekty realizovala Z Sedmikráska v období 2006-2010 
také z prostedk ESF v rámci programu RLZ. Projekty byly zameny na znevýhodnné 
áky I. a II. stupn. Tyto projekty prokázaly jasné výstupy a poteby do budoucna, a proto 
se vedení koly rozhodlo zpracovat projektovou ádost na projekt SPOLU. 
Publicita v rámci projektu byla splnna. Jsou oznaeny prostory, kde probíhal projekt  
a také vstup do budovy, kde Z Sedmikráska sídlí. Dsledn je oznaen vekerý materiál  
a poízené zaízení. Veejnost byla o projektu podrobn informována na rzných akcích. 
Vyly také v regionálním tisku 3 lánky, které popisovaly realizované aktivity. 
S poadavky na identitu jsou logolinkou oznaeny objednávky, prezenní listiny, smlouvy, 
výkazy práce a dalí pracovní materiály související s projektem. Píspvkem k publicit
projektu je také informaní skíka u námstí v Ronov pod Radhotm, kde byly 
uveejnny informace o postupu projektu.  
V tomto projektu bylo dosaeno vech závazn stanovených hodnot monitorovacích 
indikátor, co meme vidt v tabulce 4.3.  Poet podpoených osob plánované hodnoty 
dokonce pekroili.   
Jak bylo zjitno v rozhovoru s editelem Z Sedmikrásky, tak nejvtím problémem  
a zápornou stránkou projektu byla pomrn vysoká administrativní náronost pi pedávání 
a schvalování monitorovacích zpráv tak, aby bylo mono dodret plánované erpání 
finanních prostedk podle plánu a krátce naplánované období realizace projektu. V tomto 
také shledávám jediná negativa projektu. 
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Za kladnou stránku projektu povauji nepemrtný rozpoet a zkuenosti adatele 
s realizací projekt v podobném duchu a také podrobný popis a charakteristiku 
jednotlivých klíových aktivit a jejich výstup. Pozitivní také je, e tento projekt zahrnuje 
do cílové skupiny iroký okruh osob.  Dalím plusem shledávám, e adatel má velké 
zkuenosti s prací s cílovou skupinou na, kterou byl projekt zamen. Z mého pohledu tkví 
úspnost tohoto projektu také v tom, e významn podpoil vzdlávací innosti ák  
a uitel a inspiroval celý tým Sedmikrásky k následnému navázání na tento projekt 
projektem Jinou cestou, který je realizován od 1. záí 2012.  
Realizace projektu, který je zamen na podporu znevýhodnných ák, má dle mého 
názoru svj smysl a opodstatnní. Integrace znevýhodnných a nadaných ák do bných 
tíd je problémem dnení doby. Kdy se eknou znevýhodnní áci, tak si mnoho lidí 
pedstaví pod tímto pojmem fyzicky, i mentáln postiené áky, co je velmi nepesné. 
Do znevýhodnných ák se zahrnují i sociáln znevýhodnní áci, i nadaní áci, jejich 
rodie nemohou jejich nadání ádn rozpoznat a podpoit.  Dleitost tohoto projektu 
spoívá také v tom, ukázat veejnosti, e je dleité tyto problémy aktivn eit. Mým 
doporuením k eení tchto problém je i jistá výpomoc sociáln slabím rodinám ák, 
nejen v odputní kolného a poplatk za volnoasové aktivity, ale také ve form nákupu 




Cílem této bakaláské práce bylo podat ucelený pehled o Operaním programu 
Vzdlávání pro konkurenceschopnost a pedevím popsat a zhodnotit projekt SPOLU 
realizovaný v rámci tohoto operaního programu v programovacím období 2007-2013. 
Práce byla rozdlena do pti kapitol. Druhá kapitola se zabývala politikou hospodáské  
a sociální soudrnosti a ve zkratce popsala fáze projektového cyklu. Tetí kapitola 
bakaláské práce byla vnována Operanímu programu Vzdlávání pro      
konkurenceschopnost a projektm v nm realizovaných. Dále popisuje realizátora projektu 
v rámci tohoto operaního programu. tvrtá kapitola popsala skutený projekt SPOLU, 
realizovaný v Operaním programu vzdlávání pro konkurenceschopnost, 
v programovacím období 2007-2013. Podkladem pro tuto ást práce byly projektové 
interní materiály. 
Projekt, který byl popsán a zhodnocen ve tvrté kapitole, se zamuje na práci se 
znevýhodnnými a mimoádn nadanými áky a jejich integrací do bných tíd. 
Realizátorem byla Z Sedmikráska o.p.s. Projekt byl podpoen Evropským sociálním 
fondem a rozpotem R. Jak je patrné, tak základní kola Sedmikráska se na financování 
nepodílela ádnou finanní ástkou. Název SPOLU je zkratkou sloenou ze slov oznaující 
pt klíových aktivit: Setkávání, Píklady dobré praxe, Odlinosti, Leporela a Uení mimo 
lavici. Bhem 12 msíc Sedmikráska shromádila a sdílela píklady dobré praxe, 
podpoila asistenní sluby a posílila prevenci ikany. Projekt reagoval na poteby cílové 
skupiny ák v jejich volném ase. Realizace tohoto projektu byla mimoádn úspná, 
jeliko byla zatraktivnna výuka a vzdlávání na základní kole. Také se zvýil zájem  
o studium na základní kole Sedmikrásce, co je dleitá zptná vazba na realizaci 
projektu a je to také dobrá vizitka publicity projektu. 
Dle mého názoru byl projekt velmi úspný a reagoval na problémy dnení doby. 
Veejnosti by se mlo stále pipomínat, jaké problémy tkví v integraci znevýhodnných 
ák do bných tíd a jak tyto problémy aktivn eit. Úspnost projektu shledávám také 
ve významném podpoení vzdlávací inností ák a uitel a navázání na tento projekt 
projektem Jinou cestou, který se nyní realizuje od záí 2012.  
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EHS    Evropské hospodáské spoleenství 
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O.P.S    Obecn prospná spolenost 
OP VK                                   Operaní program Vzdlávání pro konkurenceschopnost  
RLZ    Rozvoj lidských zdroj
SHR    Strategie hospodáského rstu 
Z    Základní kola 
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